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ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК УНДОШ ТОВУШЛАРИ ТИЗИМИ ВА УЛАР
ОРАСИДАГИ ФАРҚЛАР
Хайдарова Ирода Низомиддиновна,
Узбекский государственный университет мировых языков, (PhD) Докторант
iymonasad@gmail.com
Аннатация: Ушбу мақолада инглиз ва ўзбек тилларидаги нутқ товушлари, улар
орасидаги ўхшашлик ва фарқлар шархланган, мисоллар билан бойитилган. Инглиз тилини
ўрганувчилари дуч келадиган қийинчиликлар (интерференция) ёритиб берилган.
Калит сўзлар: нутқ товушлари, ундош товушлар, интерференция.
АНГЛИЙСКИЙ – УЗБЕКСКИЙ КОНСОНАНТИЗМ И ИХ РАЗЛИЧИЯ
Аннатация: В данной статья объясняет речевые звуки на английском и узбекском
языках, дана комментирии их сходство и различия, обогащен с примерами. Отражено
трудности (интерференция) с которыми сталкиваются изучающие английский язык.
Ключевые слова: речевые звуки, согласные звуки, интерференция.
ENGLISH - UZBEK CONSONANTISM AND THEIR DIFFERENCES
Abstract : In this article explains speech sounds in English and Uzbek, commented on their
similarities and differences, enriched with examples. The difficulties (interference) encountered by
students of English are reflected.
Key words: speech sounds, consonants, interference.
Нутқ товушлари инсониятга хос хусусият бўлиб, диафрагма, ўпкалар, бронх,
ҳаво йўллари, хиқилдоқ, товуш найлари, ҳалқум, оғиз бўшлиғи ва бурун бўшлиғи
иштирокида ҳосил бўлади. Товушларнинг сифати оғиз бўшлиғининг тузилиши,
ўлчами, хажми, шакли, тил ва лабларнинг ҳолатига қараб фарқ қилади.
Маълум-ки, инглиз тилида 6 та унли ҳарфлар ва улар ифодаловчи 21 фонема
([i:], [ɪ], [e], [æ], [ɑ:], [ɔ], [ɔ:], [ʊ], [ʊ:], [ᴧ], [ə], [ə:], [eɪ], [oʊ], [aɪ], [aʊ], [ɔɪ], [ɪə], [ɛə], [ʊə], [ɔə])
бор. Ундош ҳарфлар эса 20 та бўлиб, 24 ундош фонемани ([p], [b], [t], [d], [k], [g], [s],
[z], [ʧ], [ʤ], [f], [v], [θ], [ð], [ʃ], [ʒ], [h], [m], [n], [ŋ], [l], [r], [j], [w]) ифодалаб келади.
Талаффузда эса, фонема эмас, унга тегишли бўлган товуш талаффуз қилинади.
Ҳарф бу, товушларни ифодаловчи, ёзувдаги шартли белги ҳисобланади.
Товушлар ҳарфларга нисбатан бўёқдор бўлганлиги сабабли ёзувда
ҳарфлар
товушларни тўла-тўкис ифода эта олмайди. Бу эса инглиз тилининг талаффузи ва
ёзувида ҳам катта фарқ борлигини кўрсатади (1-жадал).
,
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1-жадвал
Талаффузи

Ҳарф

Талаффузи

Ҳарф

Aa

[eɪ]

Nn

[en]

Bb

[bi:]

Oo

[əu]

Cc

[si:]

Pp

[pi:]

Dd

[di:]

Qq

[kju:]

Ee

[i:]

Rr

[a:]

Ff

[ef]

Ss

[es]

Gg

[ʤi:]

Tt

[ti:]

Hh

[eɪʧ]

Uu

[ju:]

Ii

[aɪ]

Vv

[vi:]

Jj

[ʤeɪ]

Ww

[ʹdᴧblju:]

Kk

[keɪ]

Xx

[eks]

Ll

[el]

Yy

[wa

Mm

[em]

Zz

[zed]

Бу фарқларни қуйидаги мисолларда кўриш мумкин: Mien [mi:n], mid [mid],
mika [məɪkə], mock [mɔk], moan [məun], meal [mi:l], mace [meis]… Шу фарқларни
ҳисобга олган ҳолда, инглиз тили талаффузини ўргатишда қайси ҳарф ва ҳарфлар
бирикмаси қандай товуш билан ўқилишига алоҳида эътибор берилиши лозим.
Ундош товушлар (консонантизм – бирор тилнинг ундош товушлар сестемаси)
[5. 396] нинг эшитилиш (акустик) хусусиятига кўра икки турга бўлинади:
1. Сонантлар – ундош товушлар ичида ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб
туради ва бу ундош товушлар ҳосил бўлиш ўрнига кўра портловчи ва сирғалувчи
ундош товушларга бўлинади.
2. Консонантлар – артикуляцияси (ҳосил бўлиши) ва акустикисига кўра ҳам
турфадир. Шу нуқтаи назардан консонантларнинг уч тури тасниф этилади:
а) артикуляция ўрни:
–лаб артикуляция ўрни;
–тил артикуляция ўрни;
- бўғиз артикуляция ўрни.
б) артикуляция усулига кўра:
- портловчилар;
- сирғалувчилар;
- қоришиқ (аффрикатлар).
с) акустикасига кўра:
- жарангли;
- жарангсиз.
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Инглиз тилидаги жарангли консонант товушлар артикуляциясида нутқ
органлари кам куч сарфлайди, жарангсиз товушлар ҳосил бўлишида эса, нутқ
органлари жарангли товушларга қараганда кўп куч сарфлайди. Бу фарқ шуни
кўрсатади-ки, фонологик нуқтаъи назардан, товуш ҳис-ҳаяжонсиз ҳосил бўлади.
Инглиз тилида мавжуд саккизта жарангли-жарангсиз консонант товушлар
жуфтлиги фарқланади [2. 86]. Улар: [p-b], [t-d], [f-v], [s-z], [ʃ-ʒ], [θ-ð], [ʧ-ʤ], [k-g].
Ундош товушлар талаффузида ҳаво оқимининг ҳаракатига кўра 3 гуруҳга
бўлинади:
Биринчи гуруҳ товушларига оғиз бўшлиғида ҳаво оқими тўла тўсиққа
учрашидан ҳосил бўлган жарангли ундош товушлар киради. Жарангли ундош
товушларнинг оҳангига кўра кучли жарангли ([b], [d], [g]) товушлар ва кучсиз
жарангли ([p], [t], [k]) товушларга бўлинади.
Иккинчи гуруҳ товушларига ундош товушларнинг ҳосил бўлишида ҳаво оқими
тўла бўлмаган тўсиққа учрайди ва ҳаво оқими секинлашади. Бунинг натижасида
ҳосил бўлган ундош товушлар сирғалувчи ундош товушлар дейилади. Ўз навбатида
сирғалувчи ундош товушлар оҳангига кўра иккига бўлинади.
- Жарангли сирғалувчи товушлар [v], [ð], [z], [ʒ].
- Жарангсиз сирғалувчи товушлар [f], [θ], [s], [ʃ], [h].
Учинчи гуруҳ товушлари жарангдор-сирғалувчи товушлар қоришмаси бўлиб,
фанда қоришма товушлар деб номланади. Инглиз тилида улар 2 та [ʧ] ва [ʤ]
товушлари. [ʧ] товуши жарангли ва кучсиз товуш бўлса, [ʤ] товуши жарангсиз кучли
товуш ҳисобланади.
Ундош товушларни ҳосил қилувчи органларга уч тури мавжуд: лаб товушлари,
тиш товушлари ва танглай (glottal) товушлари.
Лаб ундош товушлари:
- юқори ва пастки лаблар иштирокида ҳосил бўлувчи ундош товушлар: [p], [b],
[m], [w].
- пастки лаб билан юқори тишлар иштирокида ҳосил бўлувчи ундош
товушлар: [f], [v].
Тил ундош товушлари:
- тил олди: [θ], [ð], [t], [d], [l], [n], [s], [z] ва [r].
- тил ўрта: [j].
- тил орқа: [k], [g], [ŋ].
Глоттал ундош товушлар танглай билан тил учи ҳаракати кўра 4 гурухга
бўлинади.
1. Тиш ундошлари: [θ], [ð].
2. Алвеолар: [t], [d], [l], [n], [s], [z].
3. Танглай-алвеолар: [ʃ], [ʒ], [ʧ], [ʤ].
4. Олд алвеолар: [r].
Юмшоқ танглай холатига кўра ундош товуш турлари:
5. Бурун товушлари: [m], [n], [ŋ].
6. Оғиз товушлари: [θ], [ð], [t], [d], [l], [k], [g], [f], [v], [ʃ], [ʒ], [ʧ], [ʤ], [w], [r], [j], [s], [z].
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Юқорида кўриб чиқилган таснифлар асосида, ундош товушларга таъриф
берсак. Бу ундош товушлар ҳақида янада кенгроқ тушунча ҳосил қилишга имкон
беради.
[b] - ундоши лаб-лаб, шовқинли, портловчи товуши бўлиб, у кучсиз жарангли
ундошлар гуруҳига ҳам киради. Ўзбек тилидаги [б] ундош товуши инглиз тилидаги
[b] товушидек кучли талаффуз қилинмайди. Унинг артикуляциясида пастки лаб тепа
лабга туташади. Тил учи пастки курак тишлар учига томон тўғриланган ҳолда, бутун
тил танаси орқа томонга сал тортилади. Ичкаридан келган ҳаво лаб орқасида
тўпланиб, тепа лабни тепа курак тишлари учидан сезилар-сезилмас кўчиради ва
лабларни, жуда кичик оралиқ ҳосил қилиб, очиб чиқади. Ҳавонинг лабларни бирдан
очиб, портлаб чиқишидан ҳосил бўлган шовқин қисман товуш биргаликда [b]
жарангли консонантини шакллантиради. У маълум даражада резонатор тонга эга
бўлади.
[d] - фонемаси тил олди, шовқинли, апикал-альвеоляр, портловчи, жарангли
кучсиз ундош бўлиб, унинг талаффузида товуш пайчалари титрайди. Артикуляцияда
оғиз сал очилади. Тил учи тепа курак тишлар асосига тақалади. Тил олдининг қолган
қисми курак ва қозиқ тишлар бўйича ёй шаклида туташади ва тил ёни жағ тишлар
юзасига тегади. Натижада, оғиз бўшлиғи ташқаридан тўсилади. Тил юзаси ўртача
кўтарилишда бошидан охиригача бир текис ҳолатда бўлади. Ичкаридан келган ҳаво
тил олди оғиз бўшлиғида тўпланиб, босим ҳосил қилади, кейин бирдан артикулция
ўрнини очиб, яъни портлаб чиқади. Шу тариқа товуш пайларида юзага келган товуш
оғиз бўшлиғида резонатор тонни ҳосил қилиши натижасида резонатор тон, тил олди
портлашидан ҳосил бўлган шовқин биргаликда портловчи жарангли [d] консонанти
шакллантиради.
Айрим сўзлар талаффузида [d] товуши билан [t] товуши эшитилиши ўхшаш
бўлсада, талаффузда [t]товуши [d] товушидан товуш пайчаларининг титраши билан
фарқланади.
Ўзбек тилидаги [д] товуши тил учи товуши бўлиб, талаффуз жараёнида тил учи
тишларга тегиб туради. Жарангсиз ундошлар билан ёндош келганда бир мунча
кучсиз талаффуз этилади. Айрим сўзлар оҳирида талаффуз этилмасада, ёзувда ўз
аксини топади: баланд-балан, хурсанд-хурсан.
[f] - лаб-тиш, сирғалувчи, жарангсиз товуш бўлиб, талаффузида пастки лаб тепа
тишларга тегиб туради. Ҳаво оқими эса улар орасида ҳосил бўлган оралиқдан ўтади.
Инглиз тилида “p” ва “h” ҳарфлари бирикмаси ҳам [f] товушини беради. 2-жадвалда
шу ва бошқа ҳарфлар бирикмасига оид товушлар берилган [7.40].

192

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон

2-жадвал
Bt
Ght
Gn
Kn
Ph
Sh
ss+ion
Ss
th (лексик маъно англатувчи сўзларни
бошида ва охирида келганида)
th (ёрдамчи сўзларни бошида келганида,
ўндовда, равиш ва унли товушлар
ўртасида келганида )

[t]
[t]
[n]
[n]
[f]
[ʃ]
[ʃn]
[s]

debt, doubt, subtle
dight, night, right
sign, design, reign
know, knife, knit
photo, philosophy
wish, show, fresh
Permission
passive, possible

[θ]

thin, thick, month, path

[ð]

the, this, that, those, thus, they, gather,
bathe, weather

Унинг артикуляциясида пастки лаб кўтарилиб, тепа тишга жуда яқин келади
ва улар орасида жуда тор оралиқ қолади. Лаб учлари сезилар-сезилмас даражада
чўччаяди. Тил учи пастки курак тишлар учига, худди [b] ва [p] консонантлари
артикуляциясига ўхшаш ҳолда тўғриланади ва бутун тил танаси орқа томонга
тортилади, чуқур тил орқаси ҳам лаклукка яқин боради. Тил юзаси ўртача кўтарилган
бўлиб, орқаси юқорироқ ҳолат олади. Ичкаридан келган ҳаво лаблар оралиғидаги тор
тирқишдан сизиб ўтади. Шунинг натижасида лаб-тиш сирғалувчи [f] жарангсиз
консонанти ҳосил бўлади.
Ўзбек тилида [f] товуши худди инглиз тилидаги товуш каби, жарангсиз,
сирғалувчи, лаб ундоши. Ўзлашган сўзларда [p], баъзан [b] ундош товушларига
мойил талаффуз этилади [3.11]. Шу билан бир қаторда айрим ўзбек тилидаги
шевалар таъсирида ҳам бу товуш [p] ва [b] ҳолатида айтилади: фабрика-пабрика,
фасл-пасл, фойда, пойда, физика-пизика [8.34].
[g] - фонемаси тил орқа, шовқинли, портловчи, жарангли кучсиз ундошдир.
Талаффузда тилнинг орқа қисми юмшоқ танглайга кўтарилиб, ҳаво тўла тўсиқдан
шовқин билан ўтади. Инглиз тилида [g] сўз охирида келса жарангсизлашмайди, [g]
ни сўз охирида жарангсиз талаффуз қилса, инглиз тилида сўзлар маьносини
ўзгартириб юборади. М: pig-чўчқа, pick- термоқ [1.21]. Инглиз тилида бу товушнинг
фонема варианти бошқа товушларнинг фанемасига нисбатан кўп (3-жадвал [7.39]).
Ёзувда [g] ёзилсада [dʒ] товуши ўқилади ва талаффуз қилинади. Бундай ҳолат “g”
ундош ҳарфларидан сўнг унли “i” ва “a” ҳарфлари бирикмаси [ia] дифтонги ёки “y”
ҳарфи келган сўзларда кўришимиз мумкин. М: giant [ʹdʒɪəant], gyrate [dʒaɪƏʹretɪ].
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3-жадвал
Сс

Gg

e, i, y унли ҳарфларидан олдин
келса
Ундошлардан ва a, o, u унли
ҳарфларидан олдин келса
ch, tch
Ck
c ҳарфи сўзлар охирида келса
e, i, y унли ҳарфларидан олдин
келса
a, o, u унли ҳарфларидан олдин
келса
Ng

[s]

Face, city, bicycle

[k]

Case, cat, cut, cool, coal, class, fact

[ʧ]
[k]
[k]
[ʤ]

Watch, match, bench, chief
Clock, thick, quick
Music
Page, age, engineer, gym

[g]

Gate, got, gun, fog, great

[ŋ]

Bring, sing, ring

gm (кўп бўғинли сўзларда)
gh (сўз бошида келганида)

[m]
[g]

Diaphragm, paradigm
Ghost

gh (сўз оҳирида келганида
талаффуз этилмайди)
Gu

-

High

[g]

Guard, guide

[n]

Gnat, gnore, sign, design, feign

[s]
[s]

Say, such, send, stop, speak
Rest, best, ask, test

[s]

Books, desks, asks, gets, puts

[z]
[z]
[ʒ]
[s]
[w]

Beds, reads, boys, days, goes,
factories
Rise, these, please
Occasion, pleasure, measure
Famous, numerous
Wind, was

[w]

When, where, what, why, white

Who

[h]

Who, whose, whom, whole

Wr

[r]

Write, wrote, wrong

gn (сўз бошида ва оҳирида
келганида)
Сўз бошида келганида
Ss
Жарангсиз ундош ҳарфлардан
олдин келганида
Жарангсиз ундош ҳарфлардан
кейин келганида
Жарангли ундош ҳарфлар ва унли
ҳарфлардан кейин келганида
Унли ҳарфлар ўртасида келганида
-ion, -ure
Ous
Унли ҳарфлфрдан олдин
Ww келганида
h ҳарфидан олдин келганида

[h] - фонемаси бўғиз, шовқинли, сирғалувчи жарангсиз товуш бўлиб, талаффуз
жараёнида енгил шовқин билан бўғиздан чиққан ҳаво оғиздан ўтади. Ўзбек тилидаги
[h] товушига нисбатан майинроқ талаффуз этилади.
[h] консонантининг яна бир шакли [x] консонанти мавжд. Унинг
артикуляциясида оғизнинг очилиши кенг бўлади. Лаб четлари билинар-билинмас
икки томонга тортилади. Тил учи пастки курак тишлар милки остига тақалиб, тил
олди ва маълум даражадаўрта юзаси паст тушган ҳолда, орқаси кескин кўтарилиб,
чуқур тил орқа юмшоқ танглайнинг лаклук олдига тушади, лекин тил ўрта этаги
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билан юмшоқ танглай ўртасида тор оралиқ қолади. Ҳаво нисбатан кучли босим билан
чуқур тил орқасидаги тил ўота эгати ҳам юмшоқ танглай ўртасидаги тор
оралиқдансизиб
ўтади.
Артикуляцион
кечимдаги
артикуляция
ўрни
мускулларининг зўриқиши ортиқ бўлиб, [x] консонантини шакллантиради. Унинг
таркибида резонатор тон бўлмайди.
[ʤ] - фонемаси тил олди, юмшоқ, сирғалувчи ундош товуш. Талаффузда
тилнинг олд қисми камроқ кўтарилади, ҳаво оқими тил ва танглай ўртасидаги кенг
оралиқдан ўтади. Ёзувда “Jj” белгиси билан ифодаланади. Бу фонема қоришиқ товуш
ҳисобланади ва [dʒ] товушини беради. Мисалан: justice [ʹdʒᴧstɪs], javelin [ʹdʒᴂvlɪn],
jostle [ʹdʒɒsl]. Ўзбек тилида [j] товушиниг ўқилиш жиҳатидан икки шакли мавжуд.
Ёзувда эса бир ҳил ифода этилади. Биринчи тур [j] товуши тил олди-танглай,
қоришиқ портловчи, жарангли, шовқинли ундош. М: жигар, мажлис, ижозат. Иккинчи
тур [j] товуши тил олди-танглай, сирғалувчи, жарангли, шовқинли ундош. Бу тур
ундошлар фақат русча – байналминал ўзлашмаларда учрайди. Шу сабабли
талаффузда рус тилидаги [ж] товушидек талаффуз этилади. М: жаргон, аждар, экипаж.
[ʒ] – фонемаси тил олди, шовқинли сирғалувчи, жарангли ундоши. Бу товуш
талаффузида тил олди қисми қаттиқ танглай томон кўтарилади, шу сабабдан бир оз
юмшоқ талаффуз этилади. Ўзбек тилидаги [ж] ундоши инглиз тилидаги талаффуздан
анча юмшоқдир. [ʒ] товушини “с” ҳарфи –sion, -sure харф бирикмаси таркибида
ифода этади. Масалан: permission, division, leisure.
[k] - фонемаси тил орқа, шовқинли, портловчи, жарангсиз кучли ундошдир.
Талаффузда тилнинг орқа қисми юмшоқ танглайга кўтарилиб, ҳаво тўла тўсиқдан
шовқин билан ўтади. Инглиз тилидаги [k] фонемаси худди [p] ва [t] сингари
унлилардан олдин келганда, нафас товуши қўшиб талаффуз этиладиган [kh]
вариантига эга бўлиб, “fortis” товушлар гуруҳига киради.
[l] - фонемаси тил олди, апикал-альвеоляр, ён сонантдир. [l] товушининг
талаффузи тил учи [t], [d], [n] товушларидагидек альвеолага тегиб туради. [l]
фонемаси узининг аллофонларига эга бўлиб, унлилардан олдин келса юмшоқ,
ундошлардан олдин келса қаттиқ талаффуз қилинади.
[m] - ундош товуши лаб-лаб, бурун сонанти бўлиб, талаффузда лаблар
жипслашиб, тўла тўсиқ ҳосил қилади. Инглиз тилидаги [m] товушининг талаффузи
ўзбек тилидаги [м] товушининг талаффузига қисман ўхшайди.
[n] - фонемаси тил олди, шовқинли, апикал-альвеоляр, портловчи, бурун
сонанти. Унинг артикуляциясида лаб ва тишлар сал очилади. Тил учи ёй шаклида
тепа курак тишлар ёнига тақалади, ёнлари жағ тишларга тегади ва унинг оғиздан
чиқиш йўли мутлоқо ёпилади. Тил олди юзаси қаттиқ танглайдан, тил ўрта юзаси
юмшоқ танглайданйироқлашади, яъни ўртача кўтарилиш ҳолатини олади. Тил
орқаси юзаси нисбатан пастроқ ва олдинроқ тортилади. Чунки лаклук унга томон
тортилиб ҳалқумнинг бурун қисми орқа деворидан нарилашади ва хоаналар йўлини
очади. Товуш пайларида ҳосил бўлган товуш ёй шакли тил олди ва қаттиқ танглайга
урилиб, шовқин билан тил ўрта ва тил орқа оғиз бўшлиғи, ҳалқум бўшлиғининг
бурун қисми, бурун бўшлиғи орқали бурун катагига, сўнг ташқарига йўналади,
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йўлма-йўл резонатор тон ҳосил қилиб, биргаликда бурун [n] сонантини
шакллантиради.
[p] - ундош товуши лаб-лаб, шовқинли, портловчи ва жарангсиз товуш бўлиб,
ўзбек тилидаги [п] товушига нисбатан кучли талаффуз қилинади. [p] фонемаси
унлилардан олдин келганда, нафас товуши қўшиб талаффуз этилади ва [ph]
вариантига эга бўлади. Шунинг учун бу товуш “fortis” товушлар гуруҳига киради.
Унинг артикуляциясида пастки лаб тепа лаб билан туташиб, [b] консонанти
артикуляциясидагига ўхшаб ёпилади ва [b] консонантида нутқ органлари қандай
жойлашган бўлса, бу консонантда ҳам шундай жойлашади. Лекин [b] консонантидан
фарқли равишда [p] консонантида резонатор тон бўлмайди.
[q] - фонемаси чуқур тил орқа, портловчи жарангсиз ундош товуш. Унинг
артикуляциясида оғиз бўшлиғи кенг очилади. Тил учи пастки курак тишлар милки
остига тақалиб, тил олди ва ўртасиюзаси ниҳоятта паст тушган ҳолда, орқаси кескин
кўтарилиб, чуқур тил орқаси юмшоқ танглайнинг лаклук олдига жипс туташади,
ёнлади тепа жағ тишларидан сезиларли йироқлашади. Бўғизда тўпланган ҳаво
босими чуқур тил орқа ва юмшоқ танглай оралиғини тил ўрта эгатидан бирдан,
портлаб очади. Натижада [q] жарангсиз консонант ҳосил бўлади.
[r]-фонемаси тил олди, орқа альвеоляр, сирғалувчи, ўрта сонантдир.
Талаффузда тил учи билан танглай ўртасида тор оралиқ ҳосил қилади. Тилнинг
четлари юқори ён тишларга тегиб туради ва ҳаво оқими танглай ва тил учи
ўртасидаги оралиқдан ўтади. [r] ундоши ўзидан олдин келган ундош товуш билан
биргаликда талаффуз этилади ва ассимильяцияга учрайди.
Ўзбек тилидаги [r] товуши титроқ товуш ҳисобланади. Бу товуш талаффузида
тил учи танглайга тегади ва ҳаво оқими тил учини титратиши сабабли титроқ [r]
товуши ҳосил бўлади. Асл ўзбекча сўзларда [r] асосан сўз ўртасида келади [8.42]:
[s] - тил олди, шовқинли, сирғалувчи, жарангсиз альвеоляр фонемадир. [s]
товуши талаффузида тил учи альвеолга тегиб ҳаво оқими тор тўсиқдан ўтади ва товуш
пайчалари титрамайди. M: scar [skɑ:], scour [skɔ:]. [s] ва [h] харфлари бирикмаси
[ʃ]товушини беради. 2- жадвалга қаранг.
[ʃ] – фонемаси тил олди, шовқинли сирғалувчи, жарангсиз ундоши.
Талаффузида тил олди қисман қаттиқ танглай томон кўтарилади. Натижада [ʃ]
ундоши бир оз юмшоқ талаффуз этилади. Ёзувда [ʃ] товуши “sh” ҳарфлар бирикмаси
билан ёзилади. М: shout [ʃaʊt], shore [ʃᴐ:(r)], shark [ʃa:k].
[t] - фонемаси тил олди, шовқинли, апикал-альвеоляр, портловчи, жарангсиз
кучли ундошдир. [t] товушини талаффузида тилнинг учи вертикал ҳолатда альвеолга
теккизилади ва талаффуз пайтида товуш пайчалари титрамайди. [t] унлилардан
олдин келганда, нафас товуши қўшиб талаффуз этилади ва [th] вариантига эга бўлади.
Шунинг учун “fortis” товушлар гуруҳига мансуб.
Ўзбек тилида [t] товуши тил олди, портловчи, жарангсиз ундош. Сўзларнинг
барча бўғинларида келиши мумкин. Айрим сўзлар охирида келганида, товуш тушиш
ҳолати кузатилади: дўст-дўс, дарахт-дарах, мушт-муш.
[θ] – фонемаси тил олди, тиш ўрта шовқинли, стрғалувчи, жарангсиз ундоши.
[θ] товуши талаффузида лаблар ўртача, олдинги юқориги ва пастки тишлар кўриниб
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турадиган даражада очилади, тилнинг учи юқори ва пастки тишлар ўртасида бўлиб,
бироқ уларга тегмайди. Тилнинг ён томонлари юқориги ён тишларга тегиб туради,
ҳаво оқими юқори тишлар ва тил учи ўртасида ҳосил қилинган оралиқдан ўтади.
Ўзбек тилига мансуб товушлар тизимида [θ] товуши мавжуд эмас. [θ] товуши
жарангсиз товуш бўлганлиги туфайли уни талаффузида товуш пайчалари
титрамайди. “t” ва “h” ҳарфлари бирикмаси ёзувда [θ] товушини ифода этади ва
мустақил сўз туркумлари талаффузида намоён бўлади. M: froth [frᴐ:θ], thaw [θᴐ:v], think
[θɪηk].
[ð] - фонемаси тил олди, тиш ўрта шовқинли, стрғалувчи, жарангли ундоши. Бу
товуш талаффузида товуш пайчалари титрайди. Шу сабабли [ð] товуши жарангли
товушлар сирасига киради. Ўзбек тилида [ð] товуши мавжуд эмас. Ёзувда “t” ва “h”
ҳарфлари бирикмасида ифодаланади. Бу ҳарфлар бирикмаси унлилар ўртасида
келганида ва ёрдамчи сўз туркумларида [ð] деб ўқилади. М: gather [ʹgæðə(r)], feather
[ʹfeðə], further [ʹfə:ðə(r)]
[v] - лаб-тиш, сирғалувчи жарангли товуш бўлиб, талаффузда [f] товушига
ўхшаш ва талаффуз жароёнида товуш пайчалари титрайди. [v] товуши ёзувда [vi:]
белгиси билан берилади.
В.В. Решетовнтнг ёзишича, ўзбек тилидаги [в] товуши тиш ва лаб товуши бўлиб,
рус тилидан кириб келган [9.43]. Ўзбек тилининг тариҳий фонетикасига мурожаат
этсак, асл ўзбек тилида [в] товушининг лаб-лаб варианти бирламчи ва қадимий
фонемаси ҳисобланади. Кейинчалик ўзбек тилининг бошқа тиллар билан муносабати
натижасида, яъни бошқа тиллардан ўзлашган сўзлар сабаб [в] товушининг лаб-тиш
варианти юзага келган. Мисол тариқасида араб, форс ва рус тилларидан ўзлашган
сўзларни келтириш мумкин: ваъда, видо, вақт, вагон, вилоят [8.5].
[w] - фонемаси лаб-лаб, тил орқа, сирғалувчи, сонантдир. [w] товушининг
талаффузида лаблар думалоқ ҳолда бўлиб, бир оз олдинга чиқади. Тилнинг орқа
қисми юмшоқ танглайга кўтарилади.
Унинг артикуляциясида пастки лаб кўтарилиб, тепа лабга [f] консонанти
артикуляциясидагига ўхшаш яқин келади ва қолган нутқ органлари [f] консонанти
артикуляциясидаги кўринишни олади. Ичкаридан келган ҳаво лаблар оралиғидаги
тор тирқишдан сизиб ўтади. Шу сизишдан ҳосил бўлган шовқин товуш пайларида
ҳосил бўлиб чиққан товуш билан бирга [w] жарангли консонанти шаклланади. Бу
консонант таркибида резонатор тон мавжуд.
[z] - фонемаси тил олди, шовқинли, сирғалувчи, жарангли, альвеоляр
ундошдир. Талаффузда тил учи альвеолга тегиб, ҳаво оқими тор тўсиқдан ўтади ва
товуш пайчалари титрамайди.
Ҳар бир тилнинг маълум бир даражада бошқа тилларда учрамайдиган
жиҳатлари борлиги шу тилнинг ўзига хос эканлигини кўрсатади. Худди шу
жиҳатларни Инглиз ва ўзбек тилларининг товушлар тизимида учратиш мумкин.
Мисол тариқасида инглиз тилида мавжуд бўлмаган ўзбек тилидаги ундош
товушларни келтириш мумкин:
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[ғ] - чуқур тил орқа, сирғалувчи, жарангли ундош товуш. Cўзларда барча
ўринларда кела олади. Баъзан шеваларда [ғ] жарангсизлашиб, портловчи [q]
товушига ўтади: боғчадан ўтди-бақчадан отту.
[ч] - тил олди аффрикатив ундош товуш. Инглиз тилида бу товушни “c” ва “h”
ҳарфлар бирикмаси беради. Бу товушнинг луғатлардаги белгиси [tʃ].
Ўзбек тилидаги [ч] фонемаси тил олди-танглай, қоришиқ портловчи
жарангсиз, шовқинли ундош. Ўзбек тилининг лотин ёзувида ушбу кўринишга эга
“сh” ва турли ҳолатларда келади: чарх, чашма, мусича.
[ng] – тил орқа сонор товуш бўлиб, сўзларнинг бошида қўлланилмайди. Айрим
сўзларда бу ҳарф бирикмалари алоҳида ўқилиб, ягона товушни ифодаламайди:
сингил, янги.
Ўзбек тилидаги шевалар таъсирида [ng] товушининг талаффузга кўра юмшоқ
ва қаттиқ вариантлари шаклланган. Ушбу мисолларда [ng] товуши бир оз
палаталлашган ҳолда талаффуз қилинади: аканг-екенг, дафтаринг-дептер’нг. Андижон
шевасининг балиқчи подгруппасида бу товуш бир мунча юмшоқ талаффуз этилади.
Олинг-олнг, қўйинг-қўйнг [8.46].
Ундош товушларнинг яна бир шакли икки ва ундан ортиқ ундош ҳарфлар
бирикмасининг бир товушни ифода этиши. М: leopard [ʹlepəd], euthanasia
[ju:θəʹneɪzɪə:], mannerism [ʹmænərɪzəm]. Бу ҳолат фанда апокопа, яъни, сўз охиридаги
қўш ундошдан бирини йўқотишга уриниши дейилади. Талаффуз жараёнида ундош
товушлар бирикмасига оид уч холат кузатилади. Биринчи ҳолатда таллаффуз ва
эшитишда барча ундош товушларни англай олмаймиз.
М: you and me ( an|d| me); stop the work (sto|p| the work)… бу ҳолатда нутқ
товушининг тушиши кузатилмоқда. Фанда нутқ товушларининг тушиши – Диереза
дейилади.
Иккинчи ҳолатда Ундош ҳарфлар талаффузида товуш алмашинади ва бошқа
бир товушни беради: ten books (“n” ва “b” ҳарфлари биргаликда [m] товушини
бермоқда); bad goal (“d” ҳарфи [g] товушини бермоқда). Бу ҳолатда “g” ҳарфи ўзидан
олдин келган “d” ҳарфини ассимиляцига учратмоқда. Фанда ассимиляцияга шундай
таъриф берилган: Ассимиляция – бу сўздаги маълум бир товуш иккинчи бир товушни
маълум нуқтаи назар ёки нуқтаи назарларга кўра ўзи билан бир хил қилиб
олишидир..
Учинчи ҳолатда бир сўз охирида ва иккинчи сўзнинг бошида бир ҳил ундош
товуш келса, битта товуш талаффуз этилади: stop playing, a black cat, some money
[7.41].
Инглиз тилида сўзлаётганнинг ёки бирор матнни ўқиётганни талаффузлари
тўғри, нотўғри бўлиши нутқ мазмунини тушунишга таъсир кўрсатади. Бу ҳолатларни
бартараф этиш, тўғри талаффуз кўникмаларини ривожлантириш чоралари билан
амалий фонетика шуғулланади.
Амалий инглиз тили фонетикаси амалий инглиз тили ташкил қилади, у нутқ
фаолиятининг ҳамма турлари учун муҳим аҳамиятга эга. Айниқса амалий инглиз
тили фонетик тизимидаги товуш бирикмаларни талаффуз қилиш гапиришга,
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ўқишга, тинглаб тушунишга таъсири бор. Тинглаб тушунаётганни талаффузи
нотўғри бўлса, нотўғри мазмун тушунилади, ёки тескариси бўлади [4.30].
“Тинглаб тушунишда кузатиладиган қийинчиликларни билиш асосий
шартлардан бири ҳисобланади.
Мактаб шароитида ўқувчиларнинг тинглаб
тушуниш соҳасидаги қийинчиликлар қаторига қуйидагиларни киритган:
1. Тилга оид шаклий қийинчиликлар. Маъноси ҳар-хил, товуш шакли эса
ўхшаш сўзларни ёки чет тили феълининг мажҳул даражасини тинглаш ва тушуниш
мураккаблик касб этади. Омофон ва мажҳул феъл бир қарашда танишга ўхшайди,
бироқ аудоматнинг мазманини пайқашда ҳийла қийинчилик туғдиради.
2. Мазмунга доир қийинчиликлар. Олинаётган ахборот қамровидаги нима,
қаерда, ким билан, қачон бўлиши каби далилларни идрок этиш бобида ёки улар
орасидаги боғланишниилғаб олиш, шунингдек, умумий ғояга тааллуқли
қийинчиликларни мавжудлиги.
3. Нутқий идрок қилишнингшарт-шароитидаги қийинчиликлар. Булардан
нутқ тезлиги, оҳанги ва меҳаник ёзилган аудио матннинг мураккаблигини эслатиш
кифоя. Шу билан бирга аудиоматнни бир марта идрок қилиш, нотаниш одамни
тинглаш, овоздаги ўзига хослик кабилар ҳам тушунишда ғов бўлиши мумкин.
4. Нутқ шаклига оид қийинчиликлар. Диолог нутқда жавоб қайтариш,
монологни тинглашда эса жумлаларни эшитиши ҳотирасида сақлаш ўқувчи учун
муайян қийинчилик келтириб чиқаради.
5. Тилшунослик нуқтаи назаридан содир бўладиган қийинчиликлар. Улар
лисоний-лексик, грамматик ва фонетик қийинчиликлар деб ҳам аталади. Лексикада
жуфт тушунчалар, турғун бирикмалардаги сўз маъноси, ёрдамчи сўзлар, грамматик
жиҳаттан она тилида йўқ ходисалар ёки фонетик тарафдан сўзнинг ёзувда ва
талаффузда кескин тафовути, урғу ва оҳангнинг ўхшамаслигидаги қийинчиликлар.
6. Аудиоматн тузулишига оид қийинчиликлар. Аудиоматннинг тузулиши
ҳам қийинчиликларга олиб келиши аниқланган. Чунки жумланинг ёки гам бошининг
бир-бирига мантиқан ёпишиши, матннинг юзаки ёки чуқурлиги, нотаниш лексик
бирликлар иштироки ва қатор ўхшаш композицион – мазмуни ҳолатлар” [10Library.ziyonet.uz.].
Ушбу қийинчиликларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишда
ўқитувчининг ўрни катта. Ўқитувчи бу ҳолатларни аниқлагандан сўнг бартараф
қилишда самарали методлар қўллаши ва таълим жараёнини жадаллаштириши
лозим.
Унли товушлар сингари ундош товушларда ҳам турфа ҳиллик, ҳатто,
ўхшашликлар ҳам мавжуд. Бир-биридан фарқ қилувчи товушларда, жамладаги
маъно-мазмунни англаш, қийин кечмайди. Ўхшаш товушлар иштирок этган сўзларда
тушуниш, англаб етиш бир оз мушкиллик туғдиради. Ана шу ҳолатларда диққат
билан эшитиш лозим. Киши қандай эшитса, шундай тушунади, ва уни оғзаки нутқда
ифода этади. Ундош товушлардаги ўхшашлик ва улардаги маъно ўзгаришларини
мисоллар ёрдамида таҳлил қилсак.
1 – Мисол. Warm [wᴐ:m], warn [wᴐ:n], warp [wᴐ:p], wart [wᴐ:t] сўзларини таҳлил
қилсак. Ҳар бир сўзнинг яқунловчи ундош товушида фарқ мавжуд бўлиб, бази
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ҳолларда эшитилиши бир ҳил бўлади. Биринчи ва иккинчи сўзлардаги ундош [m] ва
[n] товушлари бурун товуши ҳисобланиб уларнинг, артикуляцияси деярли бир ҳил
бўлганлиги туфайли талаффузи ва эшитилишида ўхшашлик кузатилади. Шу
жумладан [m] ва [p] товушлари юқори ва пастки лаблар иштирокида ҳосил бўлувчи
ундош товушлар ҳисобланади. Ана шу жиҳати билан warm [wᴐ:m] ва warp [wᴐ:p]
сўзлари талаффузи ва эшитилишида ҳам айрим ўхшашлик мавжуд. Маъно
жиҳатидан эса, warm [wᴐ:m] – илиқ иқлим, warp [wᴐ:p] – эгмоқ, warn [wᴐ:n] огоҳлантирмоқ, wart [wᴐ:t] – сўгал дегани. Ёзма нутқда бу сўзларни осон тушуниш
мумкин, аммо оғзаки нутқда жумланинг тўлиқ мазмунини тушунишда
қийинчиликлар кузатилади.
2 – Мисол. Биринчи мисолни эслатувчи яъна бир мисол, grim [grɪm] ва grin [grɪn]
сўзлари талаффузидаги ўхшашлик. Grim сўзи жиддий деган маънони англатади, grin
сўзи эса тиржаймоқ дегани. Биринчи сўздаги [m] лаб-лаб, бурун сонанти бўлиб,
талаффузда лаблар жипслашиб, тўла тўсиқ ҳосил бўлишидан юзага келувчи ундош
товуши. Иккинчи сўздаги [n] товуши тил олди, шовқинли, апикал-альвеоляр,
портловчи, бурун сонанти. Бу икки сўздаги бурун товушлари талаффузидаги
ўхшашлик оғзаки нутқда қийинчилик туғдиради. М: she looked grim жумласи билан she
looked grin сўзларини талаффузидаги фарқни кўринг.
3 – Мисол. Pluck [plᴧk] (юлмоқ) – plug [plᴧg] (пробка) сўзларидаги [k] - тил орқа,
шовқинли, портловчи, жарангсиз кучли ундоши, [g] - тил орқа, шовқинли,
портловчи, жарангли кучсиз ундошдир. Бу икки товушдаги ўхшашлик, оғзаки нутққа
ўз таъсирини кўрсатади. М: “he took the guitar and plucked at the strings” ҳамда “can I use
this plug for my iron?” жумлаларини талаффуз қилиб, улар ўртасидаги фарқни чиқариб
кўринг. Ҳудди шундай ҳолатни plead [pli:d] (илтижо қилмоқ) – pleat [pli:t] (бурма)
сўзларида ҳам кўришимиз мумкин. Бу сўзлардаги ундош товушлар [t] ва [d] тил олди
ундошлари бўлиб, артикуляциясида [d] – жарангли кучсиз, [t] – жарангсиз кучли
ундош товуш эканлиги билан фарқланади. Аммо талаффузи ва эшитилишида
бундай фарқ деярли сезилмайди. М: she pleaded with him not to go.
4 – Мисол. Ўқувчиларда энг кўп кузатиладиган нотўғри талаффуз бу инглиз
тилидаги мавжуд [θ], [ð] ва [z] ундош товушларидир. Енг муҳим сабаби, бу уч
товушнинг талаффузидаги ўхшашлик жуда яқин эканлиги, [θ] ва [ð] товушларнинг
ўзбек тилида мавжуд эмаслиги. Шунинг ҳисобига ўқувчиларда [θ] ва [ð] ундош
товушлари талаффузида қийинчилик келтириб чиқаради.
Aбдуазизов А.А, Дўстбобоева Д.У, Раўмонбердиева ва бошқалар, “Инглиз
тили амалий фонетикаси” китобида [θ] ва [ð] ундош товушлари ҳақида маълумотлар
берилган. Унга кўра ёзувда [θ] ва [ð] ундош товушлари “th” ҳарфлар бирикмаси
орқали ифодаланади. “th” ҳарфлар бирикмаси унлилар ўртасида келганида доимо [ð]
товушини беради деб ўтилган [1.18]. Изланишлар натижасида, уларнинг бу
қарашлари нотўғри эканлиги намоён бўлди.
М: Cathedral (бош черков) - [kəθi:drəl], сatheter (катетер) – [kæθɪtə], сathode (катод)
– [kæθəʊd], еthics (етика) – [eθɪks], еuthanasia (эфтаназия) – [ju:θəʹneɪzɪə:], hypotheses
(гипотеза) [haʹɪpᴐθəsi:z], mathematics (математика) – [mæθəʹmætɪks], method (усул) –
[meθəd], mythology (мифология) – [mɪʹθaləʤɪ]...
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Ушбу сўзлардан маълумки “th” ҳарфлар бирикмаси унлилар ўртасида
келганида доимо [ð] товушини бермайди, бази сўзларда [θ] товушини ҳам беради.
“th” ҳарфлар бирикмаси сўзлардаги ўрнига кўра қандай талаффуз этилишига
оид:
7. “th” ҳарфлар бирикмаси сўзлар оҳирида келса доим [θ] товушини
ифодалайди: death (ўлим) - [deθ], dearth (етишмовчилик) - [də:θ], depth (чуқурлик) [depθ], eighteenth (ўн саккизинчи) - [eɪʹti:nθ], forth (олға) - [fə:θ], froth (кўпик) - [fraθ], heath
(дашт) - [hi:θ]…
8. “th” ҳарфлар бирикмаси сўзлар ўртасида ундош ҳарфлардан олдин келса
[θ] товушини ифодалайди: deathbed (ўлим тўшаги) - [deθbed], deathless (боқий) - [deθls],
deathly (ўлгудай) - [deθlɪ], ethnic (этник) - [eθnic]…
9. “th” ҳарфлар бирикмаси сўзлар ўртасида унли ҳарфлардан олдин келса [θ]
товушини ифодалайди: diptheria (дифтерия) – [dɪfθɪərɪə], diphthong (дифтонг) –
[dɪʹfθᴐ:η], enthusiasm (энтизиазм) – [ɪnθju:zɪæzəm], labyrinthine (чигал) - [læbərɪnθaɪn],
panther (қоплон) – [pænθə], ophthalmic (кўзга оид) – [ɒfʹθælmɪk]... Айрим сўзларда эса
“th” ҳарфлар бирикмаси сўзлар ўртасида унли товушлардан олдин келса [ð]
товушини ҳам ифодалайди: further (узоқроқ) – [fə:ðə], furthest (жуда узоқ) - [fə:ðɪst]…
10. “th” ҳарфлар бирикмаси ундош ҳарфлар ўртасида келганида [θ] товушини
ифодалайди: inthral (маҳлиё қилмоқ) – [ɪnθrᴐ:l], forthcoming (бўлғуси) – [fᴐ:θkᴧmɪη],
forthright (самимий) – [fᴐ:θraɪt], monthlies (ойнома) – [mᴧnθlɪz]…
11. “th” ҳарфлар бирикмаси [θ] ёки [ð] товушларини бермай, алоҳида [t] ва [h]
товушларини бериши ҳам мумкин. М: porthole (иллюминатор) [pᴐ:thəʊl]…
Келтириб ўтган мисолларимиз, ўрта мактаб ўқувчиларда кузатиладиган
қийинчиликлар сабаби бўлиши мумкин. Чунки, қандай ҳолатларда [θ] ва [ð] ундош
товушлари талаффуз этилиши аниқ бир қоидага солинмаганлигидир. Бу эса
инглизча талаффузни шакллантиришга тўсиқлиқ қилади. Яна бир қийинчилик ўзбек
ўқувчилар инглиз тилини ўрганиш, талаффуз этишда [θ] ва [ð] ундош товушларини
ўзбек тилидаги [z] ундош товуши каби талаффуз этиб, ҳатоликка ёл қўйишидир.
Инглиз тилидаги [z] тил олди, шовқинли, сирғалувчи, жарангли, альвеоляр ундош
товуши мавжудлиги ҳам уларда янада товушларни фарқлаш ва уларни талаффуз
этишда чалғиш ҳолатларини келтириб чиқаради.
5 – Мисол. [v] ва [w] фонемалардаги фарқ ва улар талаффузидаги ўхшашлик.
Инглиз тилидаги бу товушларнинг фарқи [v] – лаб-тиш товуши бўлса, [w]- лаб-лаб
товушлари ҳисобланади. Ўзбек тилидаги [в] товуши инглиз тилидаги [w] товушига
бироз яқин бўлганлиги сабабли, ўқувчиларда [w] ва [v] товушларини бир ҳил, ҳудди
ўзбек тилидаги [в] товушидек талаффуз этиш ҳолатлари кузатилади. Яна бир ҳолат
[w] товушини лаб-тиш [v] товушидек талаффуз этиш кузатилади. Натижада, бу
ҳолат инглизча талаффуз шаклланишига тўсқинлик қилади.
Инглиз тилидаги [w] товушининг тўғри талаффуз этиш учун лабларни бирбирига яқинлаштириб, ҳаво оқими ўтиши учун бир оз думалоқ ҳолатга келтириш
лозим. [v] товушида паски лабни тепа тишга теккизган ҳолда талаффуз этиш лозим.
[w] ва [v] товушлари иштирок этган сўзлар талаффузида ана шу ҳаракатларга
эьтибор бериш, тўғри талаффузни беради.
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Инглиз тилидаги товушларнинг ҳудди ўзбек тилидаги товушлардек талаффуз
этиш интерференцияга яққол мисол бўлади. Интерференция тушунчаси фанга
янгилик эмас. Аммо ҳамон долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.
Интерференция тушунчаси 1950-60 йилларда фанга малум бўлиб, илк бор
америкалик лингвист М.Вайнрайх (Weinreich 1953, с. 1-7) томонидан ўрганилган.
М.Вайнрайхнинг фикрига кўра интерференция бу - икки ёки ундан ортиқ тилларни
ўрганиш жараёнида нутқдаги тиллар аралашуви натижасида бир-бирига бўлган
салбий таъсиридир, ва у нафақат оҳзаки нутқда хатто ёзма нутқда ҳам намоён бўлади.
Рус олими В. Ю. Розенцвейг ҳам интерференцияга ўз таърифини берган:
“Интерференция – бу ўрганилаётган тилга она тилининг салбий таъсири ва бунинг
натижасида ўрганилаётган тилда юзага келадиган хатолардир” [11.28]. Худди шу
ғояни мақуллаган лингвист олим Л. Пумпянскийни киритиш мумкин [12.5].
Юқорида келтирилган таърифларни ўзбек методисти Ж.Жалолов
умумлаштириб, шундай ифодалаган: “Салбий таъсир (интерференция) ўз манбаига
кўра тиллараро ( биринчи (она тили) тил, иккинчи тил, чет тил) ва ўрганилаётган чет
тилининг ўзида намоён бўлиши мумкин. Интерференция лексика, грамматика ва
талаффузда учрайди, нутқ жараёнини тушунишга халақит беради, ҳатто
сўзловчиларни бир-бирини тушуна олмайдиган ҳолатга тушириб қўяди.
Интерференция оқибатида қийинчилик пайдо бўлиши, хатолар келиб чиқиши
табиийдир” [6.29].
Бизнинг фикримизча, тил ўрганувчилар талаффузидаги интерференцияни
бартараф этишда, ҳар бир тил товушларининг артикуляциясини ўрганиб чиқиш
мақсадга мувофиқдир.
References:
1. Абдуазизов А.А, Дўстбобоева Д.У, Раҳмонбердиева У.Х... Инглиз тили амалий
фонетикаси. -Тошкент: Ўқитувчи, 1992.
2. Abduazizov A.A. English phonetics a theoretical cours. –Tошкент: Musiqa, 2007.
3. Абдураҳмонов Ш. Дарвишов И. Ўзбек диалоктологияси фанидан амалий
машғулотлар ишланмаси. – Наманган: 2011.
4. Абдураҳмонов Ш. Дарвишов И. Ўзбек диалоктологияси фанидан амалий
машғулотлар ишланмаси. – Наманган: 2011.
5. Акобиров С.Ф., Алиқулов Т.А., Иброҳимов С.И. ва бошқалар. Ўзбек тилининг
изоҳли луғати. I-Том. –Москва: Русский Язык.-1981
6. Жалолов Ж. Чет тили ўқитиш методикаси. –Тошкент. 2012.
7. Ирисқулов М.Т, Шатунова А.Ш. English phonetics. –Тошкент: 2011.
8. Набиева Д.А., Зокирова Ҳ.Р. Ўзбек тили фонетикаси.-Андижон, 2016.
9. Решетов В.В, Основа фонетики и грамматики узбексково языка. -Тошкент: 1965.
10. Эркабоева И. Инглиз тили дарсларида замонавий усуллар ва методлар. –
Андижон: 2013.
11. Розенцвейг В.Ю. Языковые контакты. - Л.: Наука, 1972.
12. Пумлянский А.Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык, 1965.
202

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон
13. МУНДАРИЖА

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ
01.00.00

1

2

3

4

5

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

On the control problem for the heat tranfer equation
Dekhkonov F.N
…………………………………………………………………….……
Matematikaning ajoyib sirlari
Ergasheva H M, Arslanova N.
I……………………………………………….............
Method for identification of passing solar radiation through light-transparent
enclosure of premises with the insolating heating system in the selection of
orientation
Rakhimov E. Y, Muqimova
Z.Z……………………………………………………….
Морфологические исследования n-Si-р-(SiGe)1-x-y(GaAs)x(ZnSe)y
гетероструктур
Йулчиев
Ш.
Х.
…………………………
……………………………………………….

3

10

14

19

Изучение свойств ротационных состояний 156Gd
Усманов

П.Н.,

Юсупов

Э.К.,

Султонов

Б.К.

23

………………………………………..
6

Ўзбекистон иқлим шароитида қуёш панелларининг техник
характеристикаларини ўзгариш жараёнларини ўрганиш
31

Одамов У.О., Комилов М.М.
…………………………………………………………

7

8

КИМЁ ФАНЛАРИ
02.00.00
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
CHEMICAL SCIENCES
Antioksidantlar bilan gilos mevasini qayta ishlash
Aripov M.M Mamatov Sh.M, Meliboyev MF, Qodirov
U…………………………
Результаты
изучения
физико-химических
свойств
технических
циркуляционных вод
А.М.Хурмаматов, О.Т.Маллабаев, О.К.Эргашев ………………………..
………..
03.00.00

БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
203

45

49

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон

9

10

11

12

13

14

BIOLOGICAL SCIENCES
Копсинин ва n4-йод метилат копсинин алкалоидларининг кимёвий
структурасига боғлиқ вазорелаксант таъсири
Юнусов Л. С.., Зайнабиддинов А.Э., Усманов П. Б., Адизов Ш.М., Халилов
Э.Х., Ахмедов Ф.Ю., Муталипов
А.А…………………………………………….…
Сурхон-шеробод ботаник-географик райони флорасига антропоген
омилларнинг таъсири.
Ачилова Н.Т, Курбаниязова
Г.Т……………………………………………………..
In vitro шароити учун ўсимлик ресурсларини стериллаш асослари
Дехқонов Д.Б, Махмуджонов Д.И
…………………………………………………..
Ўзбекистон флорасида тарқалган phlomoides labiosa (bunge) adyl., r. kam.
et machmedov (lamiaceae, phlomoides) турини таксономик ва географик
таҳлили
Ғуломов Р
К……………………………………………………………………………..
Гербарий колекциялари флористик тадқиқотларда: helichrysum mill.
туркуми гербарийлари таҳлили
Хужанова Д Н, Хужанов А.Н, Махкамов
Т.Х………………………………………
Выделение и количественное определение β-экзотоксина в эффективных
штаммах Bacillus Thuringiensis
Халилов И. М., Кадырова Г. Х., Халилова Ф. М………………………………
ТАРИХ ФАНЛАРИ
07.00.00
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
HISTORICAL SCIENCES

15 Чор россияситомонидан туркистонга кўчирилган аҳолининг ўлкадаги
ижтимоий-иқтисодий аҳволи (“туркистон тўплами” материаллари
асосида)
Жўраев Х
………………………………………………………………………………..
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ
09.00.00
ФИЛОСОФКИЕ НАУКИ
PHILOSOPHICAL SCIENCES
16 Хуросон ва ўрта осиёда расмий ислом ва тасаввуфнинг ўзаро
муносабатида фалсафий анъаналарнинг ўрни
Эватов С………………………………………………………………………………..
17 Оилада соғлом турмуш тарзи ва репрадуктив саломатлик
Каримов З.А
……………………………………………………………………………
204

63

71
75

80

86

94

102

108
112

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон

18 Особенности общественного мнения о деятельности органов внутренних
дел
Матчанов А. А
…………………………………………………………………………
19 Тарихий – маданий мерос ва миллий ўзликни англаш
Қорабоева
Д……………………………………………………………………………..
20 Фаннинг шахс интелектуал фаолияти билан гармоник ривожланишда
инсон ақл қувватининг ўрни (тарихий экскурс)
Соипова М. К
…………………………………………………………………………...
10.00.00

117

121

129

ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHILOLOGICAL SCIENCES

21 Лисоний онг психолингвистик тадқиқот объекти сифатида
Акбарова З.А
…………………………………………………………………………..
22 Ўзбек мифологиясида пари образи ва унинг шомон маросимлари
фольклоридаги ўрни
Жўраев М., Қаюмов О.
.………………………………………………………………
23 Ўзбек тилидаги касб-ҳунар номларининг лексикографик таҳлили
Муҳаммадалиева М
………………………………..………………………………….
24 Хорижий тил ўқитувчисининг коммуникатив компетенциясига
қўйиладиган замонавий талаблар
Адхамжонов М., Нуриллаев Э.
.......…………………………………………………
25 Структурно-семантический анализ трехактаных глаголов в современном
русском языке.
Абдурахманов Ф.И
………………………………………….…………………….…..
26 К вопросу сравнительно-сопоставительного анализа терминологического
корпуса подъязыков альтернативного топлива и электроники: по данным
частотных словарей
Галиакберова
А…………………………………………………………………………
27 Lexical-stylistic and functional-semantic features of environmental texts
Nigmatullina A ………………………………………………………………………………..

28 Давр воқеликларининг мифологик образлар воситасида ифодаланиши
Нуруллаева С.М
….……………………………..……………………………………..
205

134

143

151

156

161

166
170

174

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон

29 Rik riordanning “persi jekson va olimpiyliklar” asarida pastish tahlilI
Xabibullaeva
R.
M
………………………………………………………………………
30 Алишер Навоий лирикасида ибораларнинг услубий жилолари
Ражабова М.Б
…………………………………………………………..………………
31 Инглиз ва ўзбек ундош товушлари тизими ва улар орасидаги фарқлар
Хайдарова
И.Н
………………………………………………………………………...
32 Тил ва тафаккур муносабатлари масаласига
оид мулохазалар.
Ахмаджонов О.К
………………………………………………………………………
33 Навоий сўз сеҳри ва нутқ одоби хусусида
Собирова
М.Ю………………………………………………………………………….
34 Ижодий ёзувни ривожлантиришга ёрдам берувчи омиллар
Рахимова М.Э , Мирзакаримова
З…………………………………………………
35 Бадиий онгнинг архаик ёки мифопоэтик тури
Рахманов Т.Л
……………………………………………………………………………
36 Особенности эстетической системы в романе ф.достоевского “братья
карамазовы”
Дусмухамедова З. У, Чжен
Е.В………………………………………………………
37 Суғдий манбалар ономастикасининг тарихий тилшунослик таҳлили
Шаякубов Ш.Ш, Ибрагимов Қ.Д
……………………………………………………
38 Алишер Навоий шахсини ўрганишда тарихий, илмий, бадиий
асарлардан фойдаланиш
Абдуллаев
К.А
…………………………………………………………………………
39 Nomshunoslikka oid tadqiqot metodlari
G’aniyev
N.O’……………………………………………………………………………
40 Ясама сўзни ўрганишнинг морфологик босқичилари
Турсунов А. Р
………………………………………………………………………….
41 Паремиологиянинг тил тизимида тутган ўрни
Мирзаева
Д.
И.
…………………………………………………………………………
13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ
206

179

183

189

203

206

211

215

222

225

231

236

242

246

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PEDAGOGICAL SCIENCES
42 6g simsiz aloqa tizimlari: talablar, texnologiyalar, yo'nalishlar muammolar va
tadqiqotlar.
Kodirov E.S Umarov X. T……………………………………………………………..
43 Аҳолини ҳудудий ташкил этилишини ўрганишнинг географик
йўналишлари
Абдувалиев Ҳ.А ………………………………………………………………………
44 Талабаларда фаол фуқаролик позициясини жамият тараққиётининг
янги босқичи талаблари асосида шакллантиришнинг ижтимоийпедагогик омиллари
Эгамбердиева, Т, .Асадуллаева
Н……………………………………………………
45 Таълим – тарбия предметида педагогика тарихини тасаввуф билан
боғлиқлиги
Чориев И.А
……………………………………………………………………………
46 Ёшларда этноэкологик маданиятни шаклланишида авесто таълимотидан
фойдаланиш усуллари
Пўлатова Н.Р, Эгамбердиева Т.
А,…………………………………………………
47 Таълимнинг глобаллашуви шароитида талабаларда маданиятлдараро
мулоқот компетенциясини ривожлантиришнинг педагогик зарурияти
Т. Эгамбердиева………………………………………………………………………
48 Ўқувчиларни касбга йўналтиришнинг педагогик асослари.
Эргашева Д, Тошматова Ш, Ибрагимова Д, Халимова М, Тошпўлатова
Д….
49 Исследование антропометрических показателей у юношей и девушек
республики каракалпакстан
Еркудов В.О, Пуговкин А. П, Матчанов А. Т, Розумбетов К.У, Даулетов Р.
К, Есемуратова С.
П………………………………………………………………………
50 Сравнительный анализ показателей двигательной подготовленности
учащихся среднего школьного возраста с нормативами тестов здоровья
“Алпомиш”
Усмонов
З.Н……………………………………………………………………………
51 Бўлғуси аниқ фан ўқитувчиларини миллатлараро мулоқотга
тайёрлашга йўналтирилган тажриба-синов ишларининг самарадорлик
даражаси
Жарқинов З У…………………………………………………………………………
52 Рефлексия ва уларни бошланғич синфларда ривожлантириш
207

252

256

262

267

272

277

283

288

304

309
314

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон

Каримова
Н.Р……………………………………………………………………..……
53 Бўлажак чет тили ўқитувчиларида миллатлараро ва маданиятлараро
компетенцияни шакллантиришнинг ижтимоий-педагогик зарурияти
Махамаджонова
М……………………………………………………………………..
54 Мантиқий масалаларни ечиш бўйича бўлажак бошланғич синф
ўқитувчисининг математик тайёргарлигини таъминлаш йўллари
Мамаджанова М.
К……………………………………………………………………..
55 Бўлажак хорижий тил ўқитувчиларининг касбий компетенциясисини
такомиллаштириш борасидаги тадқиқотлар таҳлили ва уларнинг
йўналишлари
Мамарасулов
А………………………………………………..……………………….
56 Немис тилини ўқитишда талабаларнинг нутқ кўникмаларини
такомиллаштириш
Маматова А…………………………………………………………………………………..

57

319

325

331

336

“Nutqida nuqsoni bo’lgan bolalarni ertaklar asosida nutqini rivojlantirish”.
Usmonova M.B , Baxriddinov B.
R……………………………………………………

58 Pisa халқаро баҳолаш тадқиқотидаги топшириқларга ўхшаш
топшириқлар ишлаб чиқиш (табиий йўналишдаги фанлар мисолида)
Маткаримов А
М………………………………………………………………………
59 Oliy ta`limda o'quv jarayonida virtual laboratoriyalardan foydalanish
metodikasi
Muradova F. R…………………………………………………………………………
60 Мактабгача таълим ташкилоти раҳбарининг иқтисодий компетентлиги
мазмуни ва тузилмаси
Нигматова Г.
Н…………………………………………………………………………
61 Мактабгача ёшдаги болаларни ижодий ривожлантириш педагогик
муаммо сифатида
Пўлатов
Ф.У……………………………………………………………………………
62 Малака ошириш жараёнида мактабгача таълим ташкилотлари
раҳбарларини касбий ривожлантириш
Қосимова Ш. Н
………………………………………………………………………..
63 Мактабгача ёшдаги болаларни экологик тарбиялашда узвийлик
тамойили
208

341

345

350

354

359

365
370

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон

Равшанова
Н.Н………………………………………………………………………...
64 Краткий обзор экспериментального исследования открытой оптической
системы для контроля отклонений зданий из железобетонных изделий
Райимжонова О.С, Искандаров У У, Азимжонов У. А…………………………
65 Футболчиларни эмоционал стрессларга бардошлилик даражаларини
темпераментлар типларига боғлиқлигининг хусусиятлари
Сатиев Ш.К., Азизов С.В
..............................................................................................
66 Тадбиркорлик муносабатлари ривожида шахс инновацион
фаолиятининг ўрни
Сайитхонов А А
……………………………………………………………………….
67 Техника таълим йўналишларида мустақил таълим ва уни ташкил этиш
методикаси
Шаходжаев М А………………………………………………………………………
68 Физикани ўқитиш самарадорлигини оширишда
медиатехнологияларнинг аҳамияти
Содиқова Ш.М
…………………………………………………………………………
69 Фаннинг шахс интелектуал фаолияти билан гармоник ривожланишда
инсон ақл қувватининг ўрни (тарихий экскурс)
Соипова М.К
……………………………………………………………………………
70 Boshlang`ich sinflarda chet tilini o`qitishda “authentic” materiallardan
foydalanishning ahamiyati.
Abdullayeva N
A………………………………………………………………………
71 Хорижий тилларни ўқитишда бадиий адабиёт намуналаридан
фойдаланишнинг айрим жиҳатлари
Тўхтарова
И
……………………………………………………………………………
72 Хорижий тилларни ўқитишда педагогик дастурий воситалардан
фойдаланишнинг интерактив усуллари
Холбекова
М…………………………………………………………………………….
73 10-12 ёшли курашчиларнинг жисмоний тайёргарлик ва координацион
қобилият кўрсаткичларини ошириш услубияти
Ғофуров
……………………………………………………………………………………….

74 Ҳисоблаш усуллари фанини инновацион ўқитишда
математик тизимлар
209

374

378

385

390

396

401

406

410

414

А

420
425

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Тошбоев С.М
…………………………………………………………………………..
Генезис и этапы изучения моббинга, буллинга и кибербуллинга в
общеобразовательных школах
Холдарова
Индира…………………………………………………………………….
Бозор иқтисодиёти шароитида ўқувчи-ёшларни бизнесга тайёрлашнинг
самарадорлиги
Файзуллаев
У.Т………………………………………………………………………
Ёшларда тадбиркорлик қобилиятини шакллантиришнинг ўзига хос
хусусиятлари
Умаркулов К.М, Файзуллаев У.
Т…………………..……………………………….
Chet tillarini o'rganishda maqsad va qobilyatlarning rivojlanishi
Sultanova Sh.
A…………………………………………………………………………..
Yosh o'qituvchilarning chet tilida o'qitishida motivatsiya berishning
zamonaviy usullari va yondashuvlari
Yusupova N. N…………………………………………………………………………
Инглиз тили билиш даражаси ва маданиятлараро мулоқот қобиляти
ўртасидаги боғлиқлик
Абдуназарова И.
М........................................................................................................
O'qitishning asosiy prinsiplari va baholashning muhim qiymati
Abduxamidova M.
H……………………………………………………………………
Shaxs tarbiyasida axloqiy ehtiyojlanishning ahamiyati
Abdullayeva G.
A.............................................................................................................
Таълим сифати ва уни белгиловчи асосий омиллар ва мезонлар
Уринов Б.Ж.
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